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ЛЕКСИКАДА АБСТРАКТЛАШИШ ПРИНЦИПЛАРИ
Ҳакимова Муҳайё Каримовна
Алишер Навоий номдаги ТошДЎТАУ
филология фанлари номзоди, доцент
Аннотация: Абстракт ва конкрет сўзлар зиддиятига икки хил: умумлаштирувчи
ва айирувчи абстракция натижаси асос бўлган. Конкрет номлар умумлаштирувчи
абстракция натижасида ҳосил бўлган умумий белги, хусусиятлар асосида шаклланган
тушунчаларни атайди. Айирувчи абстракцияда оламда объектидан ажралган ҳолда
бўлиши мумкин бўлмаган белги, хусусият, ҳолат, ҳаракат объектдан ажратилган тарзда,
алоҳида воқелик сифатида тафаккур қилинади, номланади. Мазкур абстракцияда белги,
хусусият, ҳолат, ҳаракатнинг ташувчиси эътибордан соқит қилинади.
Калит сўзлар: абстракция, лисоний абстракция, лексик абстракция,
умумлаштрувчи абстракция, айирувчи абстракция, абстракт сўзлар, конкрет сўзлар.
ПРИНЦИПЫ АБСТРАГИРОВАНИИ А ЛЕКСИКЕ
Аннотация: Антиномия абстрактных и конкретных слов является результатом
двух видов абстракции: обобщающей и изолирующей. Конкретные имена называют
понятия, образованные на основе общих признаков, особенностей, являющихся результатом
обобщающей абстракции. В изолирующей абстракции признаки, особенности, состояния,
действия, в реальности не существующие отдельно от его объекта, представляются и
называются как отдельные от объекта субстанции, как обособленная действительность.
В данном виде абстракции абстрагируется объект признака, особенности, состояния,
действия.
Ключевые слова: абстракция, лингвистическая абстракция, лексическая
абстракция, обобщающая абстракция, изолирующая абстракция, абстрактные слова,
конкретные слова.
THE PRINCIPLES OF ABSTRACTING IN VOCABULARY
Abstract: The antinomy of abstract and concrete words is the result of two types of abstraction:
generalizing and isolating. Specific names are called concepts formed on the basis of common features,
features that are the result of a generalizing abstraction. In an isolating abstraction, signs, features,
states, actions that in reality do not exist separately from its object, are presented and called as
substances separate from the object, as a separate reality. In this type of abstraction, the object of the
sign, feature, state, action is abstracted.
Key words: abstraction, linguistic abstraction, lexical abstraction, generalizing abstraction,
isolating abstraction, abstract words, specific words.
Абстракция инсоният эришган энг катта ютуқлардан биридир.
Абстракция жараёнининг натижаси ўлароқ фикрлаш осонлашди, тушунча вужудга
келди, тил шаклланди. Ҳар қандай тилнинг асосида абстракция жараёни мавжуд
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бўлади. Фонетик-фонологик сатҳдан синтактик сатҳ бирликларигича абстракция
маҳсулидир.
Лексик сатҳ бирликларининг, жумладан, номловчи сўзларнинг шаклланишида
абстракция жараёни муҳим ўрин тутади. Конкрет ёки абстракт тушунчаларни
ифодалашидан қатъи назар муайян тушунчани номловчи ҳар қандай сўзда
абстракция мавжуд. Чунки мазкур сўзлар маъноси замирадаги тушунча абстракция
жараёнининг натижасидир. Маълумки, тушунча предмет ва ҳодисаларнинг умумий,
муҳим белгиларини акс эттирувчи тафаккур шакли бўлиб, унда бир турдаги
предметларнинг муҳим бўлмаган белгилари эътибордан четда қолади, фақат муҳим
белгиларигина умумлашади. Масалан, «бола» тушунчасида жамики ёши кичик
инсонларнинг умумий хусусиятлари акс этади.
Тушунча предметнинг номуҳим белгиларидан четлашар (абстрактлашар) экан,
демак, уни тўлалигича акс эттира олмайди. Бу маънода у ҳиссий билиш шаклларига
нисбатан борлиқдан узоқроқда туради. Лекин, тушунча предметнинг муҳим
белгиларини инъикос қилиши, моҳиятини акс эттириши билан ҳиссий билиш
шаклларига нисбатан борлиқни чуқурроқ, тўлароқ ифода этади. Масалан, баргнинг
яшиллигини кўрамиз ва у борлиқ билан бевосита боғлиқ. Нима учун айнан яшил
рангда эканлигини ақлий билиш орқали англаймиз. Бу эса кўришга нисбатан
баргнинг моҳиятини тўлиқроқ очиб беради. Лекин нима учун яшил эканлигини
англаш учун унинг яшиллигини ҳиссий билиш керак.
Абстракт ва конкрет сўзлар зиддиятига икки хил: умумлаштирувчи ва
айирувчи абстракция натижаси асос бўлган. Конкрет номлар яхлит, бутун
предметлар ва уларнинг синфини, яъни
нарсаларни, тирик жонзотларни,
жараёнларни, воқеаларни, табиат ҳодисаларини номлайди. Улар умумлаштирувчи
абстракция натижасида ҳосил бўлган умумий белги, хусусиятлар асосида шаклланган
тушунчаларни атайди.
Умумлаштирувчи абстракцияда оламда алоҳида-алоҳида ҳолда мавжуд
нарсалар маълум тушунча ва ном остида умумлаштирилади. Абстракциянинг бу
турида умумлаштирилаётган нарсалар (предмет, белги, ҳаракат, ҳолат)нинг ўхшаш
томонлари эътиборга олиниб, ўзига хос томонлари эътибордан соқит қилинади.
Масалан, оламда атиргул, лола, лолақизғалдоқ, бинафша, бойчечак, мойчечак каби кўплаб
гуллар мавжуд. Уларнинг ҳар бири ўзига хос бўлиб, атиргул лолага ўхшамайди, лола
бинафшага ўхшамайди. Лекин уларнинг ҳаммаси битта ном билан аталади, «гул»
номи остида бир тушунчага бирлашади. Бу инсониятга берилган неъматлардан
тафаккур ва тилнинг абстракциялаш жараёни маҳсулидир. Агар умумлаштирувчи
абстракция жараёни содир бўлмаса, оламдаги барча табиий ва инсон қўл билан
яратилган нарсалар, инсонлар, ҳайвонлар, ўсимликлар, белги, миқдор, ҳолат, жараён,
ҳаракатлар барчаси алоҳида-алоҳида номлар билан аталса, тасаввур ҳам қилиш
қийин, нима содир бўлишини. Инсон онги бу оғир юкни кўтара олармиди? Ёки унинг
бор имконияти уларни эслаб қолишга қаратилармиди? Уларнинг барчасига янги ном
қўйишга тил имкониятлари етарли бўлармиди? Масалан, 45 дақиқа давом этадиган
дарсда ўқитувчи бир неча бор тингловчиларга нисбатан «ўқувчилар» дея мурожаат
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қилади. Агар умумлаштирувчи «ўқувчи» сўзи бўлмаса, ҳар бир тингловчининг номи
бирма-бир айтиб чиқилса, дарс ҳам охирига етиб қолади.
Одам сўзи homo-sapiens турига мансуб сон-саноқсиз индивидларни номлайди.
Ушбу индивидлар турли-туман бўлиб, улар макон, замон, ирқ, жинс, ёш, бўй, ҳажм
ва турли нуқтаи назарлардан фарқланади. Лекин одам сўзи замиридаги тушунчада
сон-саноқсиз индивидларнинг барчасида мавжуд бўлган белгилар (онгли, ижтимоий
жонзот) умумлашади, ўзига хос фарқли томонлари эътиборга олинмайди.
Эътибордан четда қолган белгиларнинг долзарблашуви бошқа тушунчалар ҳисобига
амалга ошади: аёл, эркак, чол, кампир, бола, йигит, негр, … Демак, умумлаштирувчи
абстракцияда битта тушунчада умумлашувчи предметларнинг ўхшамайдиган
белгилари эътибордан четлаштирилади.
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1-расм. Инсон cўзида умумлаштирувчи абстракция
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кампир

2- расм. Аёл cўзида умумлаштирувчи абстракция
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Абстракциянинг яна бир тури – айирувчи абстракциядир. Унда оламда
объектидан ажралган ҳолда бўлиши мумкин бўлмаган белги, хусусият, ҳолат, ҳаракат
объектдан ажратилган тарзда, алоҳида воқелик сифатида тафаккур қилинади,
номланади. Мазкур абстракцияда белги, хусусият, ҳолат, ҳаракатнинг ташувчиси
эътибордан соқит қилинади. Бунда ажратилган объектлар гносеологик характерда
бўлиб, уларни фақат ақл орқали билиш мумкин. Ушбу воқеликларни номловчи
сўзлар абстракт сўзлар дейилади.
Абстракциянинг мазкур турида предмет ва ҳодисаларнинг хусусият ва
муносабатлари объектидан фикран ажратилиб, онгда алоҳида субстанция сифатида
англанади. Бунда мазкур ажратилган хусусият, муносабатнинг объекти хаёлан ёки
фикран эътибордан четда қолади. Масалан, «яхшилик» инсоннинг хусусиятларидан
бўлиб, ушбу номда мазкур хусусият объектидан, яъни инсондан ажратилган. Яхшилик
номи атаётган тушунчада реал оламда инсондан айри тарзда мавжуд бўлмаган
хусусият инсондан ажратилган ҳолда алоҳида субстанция сифатида умумлашган.
Аввал хусусият мақомидаги тушунча субстанцияга айланар экан, табиийки, энди
унинг ҳам ўзига хос белгилари, хусусиятлари шаклланади. Масалан, яхшилик
лексемасида «кимгадир ёки нимагадир фойда келтириш», «ижобийлик» каби
белгилар мавжуд.

орзу

севинч

яхшилик

андиша

севги

инсон

жасорат

3 - расм. Инсон сўзида айирувчи абстракция
Юрак ва кўнгил сўзларини қиёсан таҳлил қилишга ҳаракат қиламиз. Юрак
конкрет сўз бўлиб, қон айланиш тизимини тартибга солиб турувчи аъзони номлайди.
Инсоннинг ҳам, ҳайвонларнинг ҳам қон айланиш тизимини бошқариб турувчи
аъзоси юрак дейилади. Демак, юрак тушунчасинининг шаклланишида бир турдаги
предметларнинг умумий ва муҳим жиҳатлари эътиборга олиниб, муҳим бўлмаган
ноўхшаш жиҳатларига эътибор қаратилмаган. Яъни бир турдаги предметларнинг
умумий томонлари индивидуал белгиларидан ажратилган ва миқдор жиҳатдан кўп,
сифат жиҳатидан турлича бўлган предметлар ҳақида ягона тушунча шаклланган. Бу
умумлаштирувчи абстракция натижасидир. Юрак ташувчисидан алоҳида тарзда
мавжуд бўлмаса ҳам, у бутуннинг қисми, организмда маълум локалликка ва ҳудудий
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чегарага, шаклга, рангга, ҳидга, оғирликка эга. Яъни у бевосита кузатишда берилган.
Шунинг учун тил эгаларида юрак ҳақида аниқ тушунча ва образ мавжуд.
Кўнгил абстракт сўз бўлиб, кишининг ҳис-туйғу ва кечинмалари манбаини
номлайди. Барча инсонларда ҳис-туйғу, кечинмалар турлича эканлигини ҳисобга
олсак ва у кўнгил сўзи билан аталишини назарда тутсак, бу ўринда ҳам
умумлаштирувчи абстракция амалда бўлаётганини кузатишимиз мумкин. Масалан,
кимнингдир шафқатсиз, кимнингдир соф инсоний туйғуларининг манбаини
номлашда умумий белгилар муҳим бўлмаган белгилардан ажратилган ва кўнгил сўзи
билан номланган. Бу сўзнинг шаклланишига ҳам умумлаштирувчи абстракция асос
бўлган. Лекин кўнгил сўзида яна бир абстракция тури амалда бўлмоқда. Кўнгил
организмда маълум локалликка ва ҳудудий чегарага, шаклга, рангга, ҳидга, оғирликка
эга эмас. У бевосита кузатишда берилмаган. Яъни кўнгил деган аъзо йўқ. Инсон ўз
туйғуларини амалий тарзда эмас, фикран маълум бир манбага бирлаштирмоқда. Бу
моҳият гносеологик табиатга эга. Ушбу туйғулар манбаи инсондан, унинг онгидан
айри ҳолда мавжуд эмас. Лекин айирувчи абстракция сабаб у инсондан ажратилди ва
алоҳида субстанция сифатида номланди. Демак, абстракт номларнинг
шаклланишида ҳам умумлаштирувчи, ҳам айирувчи абстракция асос бўлади.
Ҳар қандай ажратилиш ҳам абстракцияга мисол бўла олмайди. Объектив
оламда белгини, муносабатни предметдан ажратиб бўлмагани ҳолда қисм бутундан
ажратилади. Амалий тарздаги ажратилишлар маконда содир этилиши мумкин
бўлса, айирувчи абстракция эса маконга эгалик хусусиятига эга эмас. Масалан,
дарахтдан шохни, шохдан баргни ҳам фикран, ҳам амалий ажратиш мумкин. Яъни
объектив оламда дарахт ҳам, шох ҳам, барг ҳам ва уларни ифодаловчи ном ҳам
мавжуд. Лекин абстракциянинг бундай ажратилишдан фарқлаш лозим. Одамдан ақл
ёки дўстликни, гулдан гўзалликни, боладан беғуборликни амалий тарзда ажратиб
бўлмайди. Бундай ажратилиш, яъни абстракция (айирувчи абстракция) инсон
онгининг, ақлий мушоҳадасининг маҳсулидир. Ақл, дўстлик, гўзаллик, комиллик
объектив оламда алоҳидаликлар тарзида мавжуд бўлмаса-да, абстракция натижасида
жамият аъзолари онгида ушбу белги ёки муносабатлар предметидан ажратилиб,
алоҳида тушунча сифатида шаклланди ва бу абстракт тушунчалар тил эгалари
томонидан алоҳида номланди. Шуни таъкидлаш керакки, абстракт сўзлар атаётган
белги, ҳолат, муносабат ва тушунчалар идеал олам унсурлари эмас. Лекин мазкур
воқеликлар ташувчиси билан мавжуд. Масалан, «эзгулик» инсоннинг белгиси, у бор
ва мавжуд. Фақат у оламда эгасидан – инсондан алоҳида мавжуд эмас. Ёки «ҳаё»,
«андиша», «ибо», «орият» каби моҳиятлар бор. Мазкур моҳиятлар ўзбек халқидан
айро ҳолда мавжуд бўла олмайди. Уларнинг эгасидан ажратиб, алоҳида субстанция
сифатида номланиши айирувчи абстракция натижасидир.
Шу ўринда таъкидлаш керакка, конкрет ном ҳисобланган кўз, қош, қўл, юрак
кабилар ҳам инсондан ташқарида мавжуд эмас. Кўз, қош, қўл, юрак – инсоннинг тана
қисмлари. Мантиқан мазкур қисмлар инсондан айри ҳолда мавжуд бўлиши мумкин
эмас. Қисмларнинг бутунни ташкил этувчи чегаралари аниқ бўлади ва одатда,
қисмлар бевосита кузатишда берилган бўлади. Масалан, қошни, бошни кўриш
мумкин. Лекин эзгуликни кўриб бўлмайди. У ақлий билиш орқали англанади.
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Айирувчи абстракция ва ажратилиш ҳодисасини фарқлаш лозим.
Ташувчисидан ажратилган ҳар қандай воқелик ажратилиш ҳодисасининг
натижасидир. Масалан, муздан ажратилган совуқлик, қордан ажратилган оқлик,
тошдан ажратилган қаттиқлиқ, овоздан ажратилган майинлик ажратилиш
ҳодисасига мисол бўла олади. Инсон тафаккури музга, қорга, тошга, овозга хос бўлган
белгиларни улардан ажратиб, алоҳида мустақил объект сифатида тафаккур
қилмоқда. Лекин мазкур ажратилган белгилар ҳиссий билиш орқали идрок
қилиниши мумкин. Айирувчи абстракцияда эса ажратилган белги-хусусият, ҳолат ва
ҳаракатларни сезги аъзолари ёрдамида билиб бўлмайди. Улар фақат ақл ёрдамида
англанади. Масалан, инсондан ажратилган «одамийлик» хусусиятини фақат англаш
мумкин. Шу нуқтаи назардан ажратилган сўзларнинг абстракция даражаси абстракт
сўзларнинг абстракция даражасидан паст ҳисобланади.
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